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ABSTRAKT
Investimet e Huaja Direkte (IHD) përbëjnë një dukuri relativisht të re, e cila ka pasur një
zhvillim pozitiv. Në këtë punim diplome është analizuar dhe interpretuar mundësia e
investimeve të huaja direkte në Kosovë.
Nxitja e investimeve të huaja direkte kërkon politika dhe strategji të mirë përcaktuara,
përmirësime në kuadrin ligjor dhe në kuadrin institucional, gjithashtu edhe rritje dhe
stabilitet ekonomik të qëndrueshëm.
Qëndrimi i përgjithshëm i mbajtur në këtë material për të identifikuar objektivat kryesore,
është orientuar në kërkim cilësor. Burimet janë marrë nga literatura në fushën e
investimeve të huaja direkte, si dhe nga zyrat kompetente për temën në fjalë.
Investimet e Huaja Direkte të pranuara në Kosovë në vitin 2016 arritën vlerën prej 215.9
milionë euro, që paraqet nivel më të ulët krahasuar me vlerën prej 308.8 milionë euro të
regjistruara në vitin 2015. Rënia e IHD-ve u evidentua pothuajse në të gjithë sektorët.
Si pjesë hyrëse do të jenë fillimisht investimet si koncept ekonomik, pastaj ekonomia e
përgjithshme e Kosovës dhe konkretisht mundësitë e investimeve të huaja direkte. Pjesa
e dytë përmban raste studimi, pra do ta analizojmë kompaninë “IPKO” dhe Aeroportin
Ndërkombëtar të Prishtinës “Adem Jashari”, për të kuptuar në realitet investimet e huaja
direkte në Kosovë.
Të dhënat të cilat janë përdorur për këto kompani janë materiale nga vet kompania
“IPKO” , nga Ministria e Tregtisë dhe Industrisë – “Investing in Kosovo”, Gusht 2016.
Kurse të dhënat për aeroportin janë marrë nga publikimet e vet kompanisë.
Në fund të këtij punimi, kemi arritur të kuptojmë investimet si koncept ekonomik, ndarjen
e tyre, rëndësinë e investimeve të huaja direkte, dhe ndikimin e tyre në ekonominë e
përgjithshme e në veçanti në ekonominë e Kosovës.
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1. HYRJE
Investimet e Huaja Direkte (IHD), janë të mira materiale të cilat ndikojnë në zhvillimin
ekonomik të secilit vend pritës. Investimet e Huaja Direkte si faktorë material zënë vend
të konsiderueshëm në sigurimin e riprodhimit të zgjeruar. Fluksi i IHD-ve, është një faktor
shumë i rëndësishëm për rritjen ekonomike, e veçanërisht në ekonomitë e vendeve të
pazhvilluara. IHD-të përfaqësojnë një burim shumë të rëndësishëm të të ardhurave,
punësimit dhe zhvillimit ekonomik, teknologjik dhe financiar në vend.
Në këtë punim, analizohen burimet e mundësive për investime të huaja në Kosovë,
analizohen gjithashtu edhe investimet e kompanive të huaja aktuale në Kosovë, si dhe
ligjet e miratuara nga Kuvendi i Republikës së Kosovës me qëllim të krijimit të një
ambienti më të favorshëm dhe më stabil ekonomik.
Tema është strukturuar në kapituj. Fillimisht jepet një interpretim i investimeve të huaja
direkte në përgjithësi në aspektin teorik, ndarjet e IHD-ve në klasifikime të ndryshme,
dhe numërimi i faktorëve që i përcaktojnë investimet. Pastaj, paraqitja e IHD-ve në
ekonomin e Kosovës, mundësitë, politikat dhe ligjet e ofruar për investime të huaja
direkte, dhe fushat konkrete të aplikimit të investimeve. Në këtë rast analizohen faktet se
cilat janë arsyet për të investuar në Kosovë, duke nënvizuar mundësitë dhe masat që janë
marrë për nxitjen e investimeve të huaja direkte, si dhe pengesat që shfaqen në vendin
tonë për këto investime. Duke vazhduar me një krahasueshmëri të investimeve në Kosovë
në raport me vendet të tjera të rajonit. Në fund mbeten politikat e IHD-ve dhe klima e
përgjithshme, për të pasuar me konkluzionet.
Dhe në bazë të këtyre analizave arrijmë të kuptojmë se ekonomia e Kosovës ofron
mundësi për zhvillimin e tregut në një hapësirë mjaft të madhe, kjo duke marrë parasysh
pozitën gjeografike të vendit. Për vitin 2016 ekonomia e Kosovës ka arritur normë
pozitive të rritjes, e cila me ambientin ekonomik që e posedon për të bërë biznes në vend
renditet në vendin e 66 krahasuar me 189 shtete.
Sektorët të cilët kanë përqindje më të madhe sa i përket punësimit në Kosovë janë: sektori
i tregtisë, sektori i prodhimtarisë, sektori i ndërtimtarisë dhe sektori i arsimit.
Kurse disa nga shtetet me përqindje më të madhe të investimeve të huaja në Kosovë janë:
Zvicra, Turqia, Shqipëria dhe Austria.
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2. SHQYRTIMI I LITERATURËS
Një shumë të ardhurave apo kapital që investohet me qëllim të kthimeve profitabile në të
ardhmen në formë interesi apo të të ardhurave është një investim. Këto përfaqësojnë
shpenzimet e organizatave apo ndërmarrjeve të cilat synojnë zgjerimin e tyre.
Në ekonomi dhe në financa investimet ndahen në dy kuptime të ndryshme:
•

Në ekonomi, akumulimi i subjekteve fizike siç janë të mirat materiale, fabrikat
dhe makineritë quhet investim.

•

Në financa, vendosja e parave në një aset në pritje të ngritjes së vlerës së kapitalit,
dividentës dhe interesit quhet investim.

Pra, dallimi është se në ekonomi bëjmë blerje të aseteve të cilat në të ardhmen do të
krijojnë të ardhura, kurse në financa kemi të bëjmë me vlera monetare. (Moosa, 2002)
Nevojat për investime rrjedhin nëpërmjet konkurrencës, dhe kjo dikton nevojën për
pushtimin e tregut brenda dhe jashtë vendit. Vendimet për investime vijnë nga krahasimet
e resurseve për shpenzime dhe pritjet e përfitimeve të ardhshme nga ato investime.
Analiza e kushteve të tregut është një ndër proceset më të rëndësishme të vendim–marrjes
për investime, sepse në të definohen pasiguria dhe risku i biznesit.
Sipas OECD, Investimet e Huaja Direkte, janë ato të cilat reflektojnë synimin e sigurimit
të një interesi të qëndrueshëm të një njësie rezidente në një ekonomi, pra investuesi direkt,
në njësi rezidente të një ekonomie tjetër, pra ndërmarrja e investimit direkt.
Termi interes i qëndrueshëm ka kuptimin e ekzistencës në një marrëdhënie afatgjate midis
investitorit direkt dhe ndërmarrjes.
Ndërsa sipas përkufizimit klasik IHD-të, janë kur një kompani e një vendi bën një
investim fizik, kështu duke ndërtuar një ndërmarrje industriale të çdo lloji në një vend
tjetër. (Rugman & Hodgetts, 2003)

Investimet kanë disa forma të realizimit të tyre, siç janë: krijimi i një ndërmarrje të
përbashkët me një ndërmarrje në një vend tjetër, apo krijimi i një ndërmarrje të re,
investim shtesë apo ri-investim në një projekt ekzistues.
Investimet e huaja direkte në bazë të qëllimit të investimit klasifikohen në tri lloje të
ndryshme:
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1) Investimet e huaja direkte kërkuese të tregut.
2) Investimet e huaja direkte kërkuese të burimeve.
3) Investimet e huaja direkte kërkuese të efiçiencës.
IHD-të kërkuese të tregut, kanë për qëllim zhvillimin dhe zgjerimin në tregjet e huaja, në
mënyrë strategjike blerjen dhe shkrirjen në mes kompanive.
IHD-të kërkuese të burimeve, kanë për qëllim uljen sa më të madhe të kostos së prodhimit
të tyre, dhe IHD-të kërkuese të efiçiencës që synojnë zgjerimin në vendet e huaja në këtë
mënyrë për të përfituar nga ekonomitë e shkallës.
Ndërsa IHD-të sipas Millar, Clegg dhe Chryssochoidis, ndahen në pesë lloje të ndryshme:
1) IHD-të, të cilat synojnë të kenë qasje në faktorët specifik të prodhimit.
2) IHD-të, të cilat synojnë të kenë qasje në faktorët më të lirë të prodhimit.
3) IHD-të, të cilat konkurrojnë në rang ndërkombëtar.
4) IHD-të, të cilat synojnë lidhjen me konsumatorët.
5) IHD-të, të cilat kanë lidhje me llojin e tregtimit të diversifikuar të integrimit
rajonal. (Chryssochoidis, Millar, Clegg, 1997)
Investimet e Huaja Direkte të cilat kanë për qëllim faktorët specifik të prodhimit,
zbatohen në raste kur asetet si resurset, njohuritë teknologjike, patenta ose emri i mirë që
zotërohet nga një kompani në vendin pritës, pra në vendin e origjinës së investimit nuk
gjenden ose transferimi i tyre ka vështirësi.
IHD-të në faktorët më të lirë të prodhimit janë investimet të cilat kanë inkurajim shumë
nga qeveritë e vendeve të synuara për investime kur ato nxjerrin politika nxitëse në favor
të eksporteve. Investime këto të cilat kanë gjithashtu për synim vendet në zhvillim, ku
bën pjesë edhe Kosova, dhe paga e fuqisë punëtore është relativisht e ulët.
IHD-të, të cilat qëllimin e tyre e kanë të kenë qasje në rangjet e produkteve të njëra-tjetrës,
kanë përhapje të madhe për arsye të rritjes së madhe të konkurrencës në mes produkteve
të ngjashme dhe arritjeve në kërkim dhe zhvillimin e tyre.
IHD-të, të cilat kanë pikë synimin tek konsumatorët, kanë për qëllim që produktet dhe
shërbimet të cilat ofrohen në vendin investuese të jenë krejtësisht të njëjta me produktet
dhe shërbimet të cilat ofrohen në vendin pritës.
Investimet e Huaja Direkte të cilat lidhen me aspektin e tregtimit të diversifikuar të
integrimit rajonal janë, kur vendet pritëse për investime kanë avantazhe për kompanitë e
huaja të cilat duan të investojnë ose janë investuese.
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Investimet gjithashtu mund të ndahen në bazë të këndvështrimit të investitorit, në
investime horizontale, vertikale dhe në investim konglomerat. (Caves, 1971)
Investimet e Huaja Direkte horizontale synimin e kanë prodhimin e produkteve të njëjta
ose të ngjashme me prodhimet të cilat prodhohen në vendin e origjinës.
Në Investimet e Huaja Direkte vertikale prodhimi i produkteve ka ndarje gjeografike, ku
një pjesë e ciklit të prodhimit bëhet jashtë vendit të investimit.
Investimet e Huaja Direkte që klasifikohen si investim konglomerat janë investime të cilat
kanë në vete si investime horizontale ashtu edhe investime vertikale ku përfshihen
investimet në një industri të një natyre tjetër në vendin pritës.
Disa faktor ose përcaktues kyç të cilët kanë ndikim të madh në flukset hyrëse të IHD-ve
janë:
•

Faktorët treg, të cilët përfshinë madhësinë, rritjen, strukturën dhe qasjen në tregjet
rajonale dhe globale, ku investitorët zgjedhin shtetet të cilat kanë sisteme të
liberalizuara të tregtisë.

•

Faktorët kosto, të cilët përfshinë koston e biznesit, koston e infrastrukturës, kurset
e këmbimit, normat e interesit, lëndët e para, dhe nivelin e pagave.

•

Faktorët specifik të vendit për investim, të cilët përfshinë rregullat e hapjes dhe
zhvillimit të biznesit, konkurrueshmërinë, politikat tregtare dhe fiskale,
shërbimet, kualifikimin e fuqisë punëtore, ekonomitë e shkallës, si dhe asetet
teknologjike.

•

Faktorët social, të cilët përfshinë stabilitetin ekonomik, politik dhe social,
marrëveshjet për tregti ndërkombëtare, politikat për funksionimin e tregjeve dhe
të privatizimit.

Faktorët kosto janë një ndër faktorët më kryesor, me më ndikim në nxitjen e investimeve
të huaja direkte. IHD-të ndikohen nga kostot relative e prodhimit dhe të shpërndarjes
brenda vendit të synuar për investim, të cilat përcaktohen nga kostot relative për njësi dhe
kostot e kapitalit.
Mirëpo, duhet patjetër që ta përmendim edhe anën tjetër të medaljes, mangësitë e
investimeve të huaja direkte, ato kanë në vete shpenzime të larta të komunikimit dhe të
udhëtimit, problemet gjuhësore dhe kulturore në mes vendit pritës dhe investuese mund
gjithashtu të sjellin mosmarrëveshje midis investitorëve. Mënyra e pranimit të popullsisë
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së vendit pritës ndaj kapitalit të huaj duhet të jetë me doemos pozitive, kjo për arsye që të
mos ketë risk për investitorët e huaj. Një përcaktues tjetër social – kulturorë që ndikon
negativisht për investimet e huaja direkte është edhe drejtimi ose tendenca që mund të
kenë vendet pritëse për të kontrolluar kapitalin e huaj, kjo nëse investitorët e huaj
pranohen nëpërmjet ndihmesave të partive politike.
Madhësia e tregut është një tjetër indikator për mangësitë e IHD-ve, kjo ngërthen në vete
problemin që, nëse vendi pritës ku investohet nuk ka marrëdhënie tregtare me vendet më
të zhvilluara fqinje, dhe ekzistenca e mundësisë për dështim, vjen në konsideratë kur në
vendin pritës ka paqëndrueshmëri ekonomike apo edhe politike.
Risku politik është një tjetër disavatazh i investimeve të huaja direkte, ku shumë herë
është vënë shqetësimi ose hezitimi nga investitorët potencial për investime të huaja, kur
vendi pritës ose rajoni i tij ka paqëndrueshmëri shoqërore.
Gjithashtu, në një nga problemet më të mëdha për vendet të cilat janë në zhvillim hynë
faktori i teknologjisë, ky me ndikim të lartë në ekonomitë e vendeve.
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2.1 Profili ekonomik i Kosovës
Ekonomia e Kosovës është ekonomi dinamike, e transformuar nga një ekonomi centraliste
e dirigjuar në një ekonomi të hapur të tregut. Në bazë të raportit të stabilitetit financiar të
Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës (BQK) për vitin 2016, ekonomia e Kosovës
ka normë pozitive të rritjes prej 3.4%. Burimet e brendshme si kreditimi bankar dhe
shpenzimet publike ishin kryesisht burimet kryesore të financimit të rritjes ekonomike.
Ndërsa të hyrat nga sektori i jashtëm si investimet e huaja direkte patën një rënie të
pafavorshme për ekonomin e Kosovës. (BQK, 2016)
Ekonomia e Kosovës është pjesë e integrimit të tregut të Evropës Juglindore, e të cilat
ofrojnë mundësitë e zhvillimit të tregut në një hapësirë mjaft të madhe.
Sipas publikimit të bordit ekskluziv të Fondit Monetar Ndërkombëtar (FMN) në mars të
viti 2017, mbi ecurinë e performancën të ekonomisë së Republikës së Kosovës gjatë vitit
2016, në bazë të marrëveshjes “Stand – By Arrangement” (SBA), është aprovuar derdhja
prej 100 milionë euro në buxhetin e Kosovës, disbursim ky që së bashku me 72 milionë
që janë derdhur në fazat e mëhershme të programit SBA arrin vlerën 172 milionë euro në
gjithsej.
Kjo marrëveshje ka mbështetur programin ekonomik të Qeverisë së Kosovës i cili synon
të rrisë potencialin ekonomik të Kosovës, qëllimet e të cilit janë:
•

Ruajtja e borxhit të ul ët.

•

Përmirësimi i infrastrukturës kyçe, nëpërmjet katalizimit të burimit të donatorëve.

•

Rritja e konkurrueshmërisë duke riorganizuar kostot e punës, duke mënjanuar
pengesat strukturore të kredisë.

•

Duke krijuar një mjedis më transparent për biznes.

Pra, duke analizuar ekonomin e vendit, vërejmë se vitin e kaluar për herë të parë rritja e
kreditimit e kalon shifrën prej 10% dhe në këtë mënyrë ka ndikuar drejtpërdrejtë në rritjen
ekonomike të vendit. (FMN, 2017)
Si vend i rëndësishëm për zhvillimin e bizneseve Kosova, ofron një numër relativisht të
madh përparësish siç janë: popullsia e re ku mosha mesatare është mjaft e re në krahasim
me vendet e rajonit me 70% nën moshën 35 vjeçare, kushtet e volitshme klimatike,
resurset natyrore të rëndësishme si linjiti, zinku, plumbi, sistem të sigurt bankar, politika
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fiskale me taksa të ulëta dhe pozita gjeografike me qasje në tregun rajonal të CEFTA-s,
dhe në atë të Bashkimit Evropian, gjithashtu me sistem tatimor shumë të thjeshtë, dhe me
monedhë zyrtare – Euro, që eliminon rrezikun e Euro-zonave.
Mirëpo, mjedisi afarist në vendin tonë me rritjet e vazhdueshme është duke u bërë një ndër
konkurruesit në rajon. Me përparësitë e krijuara siç janë sistemi tatimor, burimet e shumta
natyrore, mundësia e regjistrimit e shpejtë dhe e lehtë e bizneseve, ligjet transparente mbi
investimet e huaja e bëjnë vendin një mjedis mjaft atraktiv dhe të favorshëm për
investitorët e huaj.
Tabela 1: Indikatorët kryesor ekonomik të Kosovës
Viti

Eksporti -

Importi -

IHD - në

Papunësia

Inflacioni

në mil. eur

në mil. eur

mil. eur

- në %

- në %

2012

276.1

2,507.6

229.1

30.9

0.5

2013

293.8

2,449.0

280.2

30.0

4.0

2014

324.5

2,538.4

151.3

35.3

0.3

2015

325.2

2,634.6

308.8

32.9

1.5

2016

320.13

2,735.0

215.9

27.5

0.3

Burimi: Trading Economics, Kosovo, Economic Indicator

Nga tabela e mësipërme shihen disa nga indikatorët kryesor ekonomik të Kosovës.
Eksporti i cili është i shprehur në milionë euro shihet se përgjatë periudhës 2012 – 2016,
ka pasur rritje prej 15.9%. Importi gjithashtu ka shënuar rritje gjatë kësaj periudhe me
9,07% .
Investime e Huaja Direkte në vitet 2012 dhe 2013 kanë pasur rritje, ndërsa në vitin 2014
pësuan rënie nga 280.2 milionë euro, në 151.3 milionë euro. Gjithashtu në vitin 2016
IHD-të kishin rënie nga viti 2015 me vlerë 308.8 milionë euro, në 215.9 milionë euro.
Papunësia gjatë viteve 2012 deri në vitin 2015 pati vlera përafërsisht të njëjta, ndërsa në
vitin 2016 pati rënie 27.5%.
Inflacioni gjithashtu një tjetër indikator në ekonomin e Kosovës përgjatë viteve ka pasur
ndryshime, ku vlerën më të madhe e kishte në vitin 2013 me 4.0%, ndërsa më të ulët në
vitet 2013 dhe 2016 me vlerë 0.3%.
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2.2 Të bërit biznes në Kosovë
Në bazë të Raportit të Bankës Botërore për vitin 2016, klima e të bërit biznes në Kosovë
në krahasim me 189 shtete, është renditur në pozitën e 66.
Ky ishte një përmirësim i dukshëm në krahasim me vitin 2012 kur Kosova ishte e renditur
në pozitën e 126, që mund të ndikoj në tërheqje më të madhe të IHD-ve. (Banka Botërore,
2016)
Tabela 2: Raporti i të bërit biznes në Kosovë, në krahasim me shtetet e rajonit
Të bërit biznes

Kosova

Shqipëria

Maqedonia

Mali i Zi

Fillimi i biznesit

47

58

2

59

Pajisja me lejet

136

189

10

91

124

162

45

163

Regjistrimi i pronës

32

107

50

79

Marrja e kredive

28

42

42

7

Mbrojtja e investitorëve

57

8

14

36

Të paguarit e taksave

67

142

7

64

Tregtia përtej kufijve

71

37

26

42

Ekzekutimi i kontratave

48

96

26

43

Zgjidhja e falimentimeve

163

42

37

36

Vlerësimi i përgjithshëm

66

97

12

46

ndërtimore
Lidhja me energjinë
elektrike

minoritarë

Burimi: Banka Botërore, Raporti i të bërit biznes në Kosovë, 2016
Nga tabela shohim renditjen e Kosovës në disa pika, krahasuar me 189 shtete të rajonit.
Fillimi i biznesit në vendin e 47, pajisja me lejet ndërtimore në vendin e 136, lidhja me
energjinë elektrike në vendin e 124, regjistrimi i pronës në vendin 32, marrja e kredive në
vendin e 28, mbrojtja e investitorëve minoritarë në vendin e 57, të paguarit e taksave në
vendin e 67, tregtia përtej kufijve në vendin e 71, ekzekutimi i kontratave në vendin e 48
dhe zgjidhja e falimentimeve në vendin e 163.
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Kosova në vitin 2015 ka bërë një reformë përmes së cilës ndërmarrjeve ju ka bërë më të
lehtë pagesën e tatimeve kështu duke anuluar taksën për licencën vjetore që kishte për
biznese. Sipas raportit të Bankës Botërore për të bërit biznes për vitin 2016 Kosova në
pesë indikator ka pasur ndryshime të metodologjive, siç janë: pajisja me lejet
ndërtimore, lidhja me energjinë elektrike, regjistrimi i pronës, tregtia përtej kufijve dhe
ekzekutimi i kontratave.
Këto ndryshime metodologjike përmbledhin një përpjekje dy-vjeçare në lidhje me
rritjen e standardeve të cilat kanë për qëllim të rrumbullakojnë më mirë realitetet bazë,
kështu e matin kualitetin e rregullimit si dhe efikasitetin e kornizës rregulluese për
biznes.
Ndërsa shtetet fqinje në bazë të Raportit të Bankës Botërore për të bërit biznes për vitin
2016 janë me renditje si vijon: Maqedonia në vendin e 12-të, Mali i Zi në vendin e 46-të
dhe Shqipëria në pozitë më të ulët se të gjitha këto shtete, përkatësisht në vendin e 97-të.

Ligji për investimet e huaja në Kosovë

Për të tërhequr sa më shumë investitorë në Kosovë, Kuvendi i Republikës së Kosovës ka
miratuar Ligjin për Investimet e Huaja, Nr. 04/L-220, në dhjetor të vitit 2013. (Kuvendi i
Republikës së Kosovës, 2013)
Në bazë të këtij ligji investitorëve të huaj ju garantohet mbrojtje, promovim, dhe
inkurajim për investimet e tyre në Republikën e Kosovës. Gjithashtu ky ligj ka për qëllim
që investitorëve të huaj të ju ofrojë të drejta dhe garanci themelore, të ju dëshmojnë siguri
që investimet e tyre të mbrohen dhe të trajtohen në mënyrë të drejtë dhe në pajtim me
standardet, praktikat e pranuar ndërkombëtare.
Ky ligj ju garanton investitorëve të huaj se investimet e tyre do të trajtohen në mënyrë të
njëjtë dhe të barabartë me investitorët vendor, pa marrë parasysh shtetësinë, origjinën,
vendbanimin apo vendin e themelimit të kompanisë.
Autoritetet publike duhet të njohin dhe të respektojnë të gjitha të drejtat të cilat i takojnë
investitorit të huaj me investimet e huaja në Republikën e Kosovës, posaçërisht kur ato të
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drejta lidhen me pronë të luajtshme dhe të paluajtshme, pronën intelektuale dhe pasurit
tjera, të drejtën e kontraktimit, dhe të drejtat e krijuara me këtë ligj.

Ligji për Investime Strategjike

Gjithashtu vlen të përmendet, se për ngritjen e Kosovës në një pozitë më të favorshme në
krahasim me shtetet e rajonit, me dekretin Nr. DL-009-2017, datë 03.02.2017 nga
Presidenti i Republikës së Kosovës është miratuar edhe Ligji për Investimet Strategjike –
Ligji Nr. 05/L-079. (Kuvendi i Republikës së Kosovës, 2017)
Ky ligj ka për qëllim nxitjen, tërheqjen dhe krijimin e kushteve për realizimin e
investimeve strategjike në Republikën e Kosovës, si dhe të përcaktoj procedurat
administrative dhe kriteret për vlerësimin, zgjedhjen, implementimin dhe mbikëqyrjen e
projekteve strategjike si dhe përcaktimin e procedurave për dhënien në shfrytëzim të
pronës së Republikës së Kosovës për qëllim të zbatimin të projekteve për investime
strategjike. Ky ligj në vete përmban gjithsej 28 nene.
Për zbatimin e këtij ligji, institucionet dhe autoritetet e Republikës së Kosovës do të
respektojnë parimet e lëvizjes së lirë të mallrave, shërbimeve dhe kapitalit, parimet të
konkurrencës së lirë dhe trajtimin të barabartë, të mos diskriminimit, të transparencës dhe
respektit reciprok.
Parimet dhe kushtet e përcaktuara në legjislacionin e zbatueshëm për ndihmë shtetërore,
dhe ato që dalin nga Marrëveshja e Stabilizim Asociimit.
Në këtë ligj përfshihen të gjitha procedurat, që nga paraqitja e kërkesës për marrjen e
statusit investim strategjik dhe lidhjes së marrëveshjes për investime strategjike,
përmbajtjen e kërkesës për marrjen e statusit investim strategjik, procedurat për
vlerësimin, përzgjedhjen dhe realizimin e projekteve strategjike, deri në vendimin e
Qeverisë së Republikës së Kosovës për përzgjedhjen e projektit strategjik.

10

3. DEKLARIMI I PROBLEMIT
Problemet kryesore nëpër të cilat Kosova kalon dhe krijojnë barriera për investitorët e
huaja janë të shumta, situata jostabile si ekonomike ashtu dhe politike janë dy pikat
kryesore të këtyre problemeve.
Ekzistojnë disa hapësira të mëdha të cilat vendi duhet të i përmbushë në mënyrë që të
përmirësohet ambienti ekonomik për investitorët potencialë. Heqja e burokracisë, forcimi
i sektorit financiar, përmirësimi i politikave të konkurrencës janë disa nga arsyet që e
zvogëlojnë ose e ndalojnë në tërësi ardhjen e investitorëve të huaj direkt në vendin tonë.
Tri dimensione të mëdha të cilat krijojnë disavantazhe për të gjitha vendet pritëse për
investime njëlloj si edhe për Kosovën janë: klima e biznesit, kushtet e tregut dhe burimet
vendore.
Në klimën e biznesit sundimi i ligjit, stabiliteti ekonomik dhe politik janë pikat kryesore
që investitorët e huaj i kërkojnë të i gjejnë në vendin ku kanë qëllim të investojnë.
Stabiliteti ekonomik cilësohet si faktor vendimtar për vendosjen e vendit për investime.
Mirëpo një faktor që ka po kaq rëndësi sa stabiliteti ekonomik për investime është edhe
korniza ligjore dhe sundimi i ligjit.
Kushtet e tregut duhet të theksohen gjithashtu për rëndësinë e tyre për investime në vend,
niveli i konkurrencës, përmban faktorin kyç për plotësimin e kushteve në fjalë.
Kapacitetin e fuqisë punëtore të kualifikuar, kostoja e fuqisë punëtore, kapacitetin e
lëndës së parë, furnizuesit lokal janë disa faktorët kyç të burimeve vendore të cilat
besohen të jenë një grup i rëndësishëm i faktorëve që investitorët marrin parasysh gjatë
marrjes së vendimeve për investime në vende të ndryshme.
Të gjitha këto kushte të përmendura më lartë janë mungesa apo hapësira të dukshme në
ekonomin e Kosovës, të cilat kanë ndikim të madh në mos-ardhjen e investimeve të huaja
direkte në Kosovë.
Megjithatë, Kosova ka ligje në fuqi dhe mundësi të shkëlqyeshme në mënyrë që të ju
krijojë investitorëve të huaj ambient shumë të favorshëm në krahasim me rajonin për
investimet e tyre.
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3.1 Mundësitë e investimeve të huaja direkte në Kosovë
Regjistrimi i bizneseve në Kosovë bëhet përmes Agjencisë së Regjistrimit të Bizneseve
(ARBK), të Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, është proces shumë i thjeshtë dhe pa
pagesë si dhe me një qasje të lehtë në tërë vendin, me 28 qendra komunale të regjistrimit.
Për IHD-të siç u përmend edhe më lartë ekziston Ligji për Investimet e Huaja, i cili
mbron dhe i trajton në mënyrë të barabartë investitorët e huaj me investitorët e
brendshëm, prandaj subjektet e huaja mund të themelojnë degë të ndërmarrjes në të
njëjtën mënyrë dhe masë, gjithashtu mund të themelojnë ndërmarrje vartëse sikurse
organizatat e bizneseve vendore. (Kuvendi i Republikës së Kosovës, 2011)
Mundësitë për të operuar si biznes legjitim në Kosovë janë në këto kategori:
•

Biznese individuale.

•

Ortakëri të përgjithshme.

•

Ortakëri e kufizuar.

•

Shoqëri me përgjegjësi të kufizuar.

•

Shoqëri aksionare.

•

Kompani e huaj.

•

Ndërmarrje shoqërore.

•

Ndërmarrje publike.

•

Kooperativa bujqësore.

•

Ndërmarrje të tjera nën juridiksionin e AKP-së.

Gjithashtu më poshtë janë edhe disa nga arsyet kryesore që investitorët e huaj duhet të
kenë në konsideratë në momentin që vendosin të investojnë në Kosovë.
Vend strategjik
Kosova ofron qasje të lehtë në transportin ajror, hekurudhor, rrugor si dhe me qasje të lehtë
me tri portet detare: Selanik, Greqi 329 km; Durrës, Shqipëri 262 km dhe Tivar (Bar), Mali
i Zi 299 km.

12

Mjedisi i biznesit në Kosovë
Një investitor për herë të parë mund të regjistrojë biznesin për 2 ditë, falas dhe me zero
kapital çarter. Prandaj, Kosova paraqet një mundësi shumë atraktive, për kompanitë që
kërkojnë të investojnë në një vend me shpenzime të vogla, me qasje te lehtë në tregjet e
Ballkanit dhe në Evropën Qendrore.
Në raportin tregues të Bankës Botërore për të Bërit Biznes 2016, në botë Kosova është e
renditur në pozitën e 66-të, duke konfirmuar progres të madh në zbatimin e reformave
dhe përmirësimin e klimës së të bërit biznes në vend.
Regjimi i Tregut të Lirë
Kosova ka arritur marrëveshjen e Stabilizim Asociimit – MSA me Bashkimin Evropian, e
cila është në fuqi që nga Prilli i vitit të kaluar 2016. Gjithashtu, Marrëveshja e Tregtisë së
Lirë me Evropën Qendrore – CEFTA. Gjithashtu me Shtetet e Bashkuara të Amerikës,
Japoninë dhe Norvegjinë, Kosova ka program të sistemit të Gjeneralizuar të Preferencave
– GSP.
Stabiliteti Ekonomik
Viteve të fundit, zhvillimi real i ekonomisë i matur me prodhimin e brendshëm bruto –
PBB, ka qenë i favorshëm, i cili ka treguar një trend vazhdimisht në rritje, ndonëse kishte
ndikim të krizës financiare ndërkombëtare.
Në ngritjen e ekonomisë me ndikim kyç po bëhen investimet dhe konsumi i sektorit privat,
të cilat po udhëhiqen kryesisht nga zgjerimi i shpejtë i sektorit financiar.
Kosto e ulët e operimit
Kostoja e ulët operative është përparësi kryesore e fuqisë punëtore Kosovare, ku paga
mujore neto është midis 300 dhe 400 Euro.
Për të nxitur ekonomin formale që nga Shtatori i vitit 2015 është në fuqi pakoja e re
fiskale:
•

TVSH: 8% për produktet bazë dhe 18% për produktet tjera.

•

Tatimi në Dividendë është 0%. (Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, 2017)
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3.2 Tregu i punës në Kosovë për investitorë potencial
Për investitorët potencial për investime direkte në Kosovë ekzistojnë informata të
mjaftueshme se Kosova ka një fuqi punëtore të re, shumë të motivuar dhe sipërmarrëse.
Sipas publikimit të fundit të Agjencisë së Statistikave të Kosovës (ASK) lidhur me Fuqinë
Punëtore në Kosovë, shihet se dy të tretat e popullsisë së Kosovës përbëjnë popullsi në
moshë pune, ku përfshihen moshat 15 deri në 64 vjeçare, dhe në bazë të kësaj 41.3% e
popullsisë përbëjnë shkallën e pjesëmarrjes në fuqinë punëtore. (Agjencia e Statistikave
të Kosovës, 2016)

9.80%
14.10%

12.50%
12.90%

Tregtia

Prodhimi

Ndërtimtaria

Arsimi

Figura 1: Sektorët ekonomik në punësim
Burimi: Agjencia e Statistikave të Kosovës
Sektorët ekonomik të cilët prijnë me punësim edhe në vitin 2016 kanë vazhduar të
jenë si në vitin paraprak 2015, ku përqindjen më të madhe ka sektori i tregtisë me
14.10%, pastaj sektori i prodhimit me 12.90%, sektori i ndërtimtarisë 12.50%, dhe me
9.80% është sektori i arsimit.
Pjesa tjetër e mbetur i takon sektorëve tjerë të cilët kanë përqindje më të vogël në
punësim.
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Privatizimi i ndërmarrjeve shoqërore
Franshizat
Ndërmarrje e përbashkët
Licensimi
Bashkim/Blerje
Tjera
Zgjerimi i aktivitetit ekzistues
Investim nga fillimi
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Figura 2: Lloji i investimeve të investitorëve aktual
Burimi: Anketa mbi perceptimet e investitorëve për mjedisin e biznesit në Kosovë, 2014
Figura e mësipërme është në bazë të një ankete mbi perceptimet të investitorëve për
mjedisin e biznesit në Kosovë, lidhur me llojet e investimeve aktuale në Kosovë.
Përqindja më e madhe e investimeve është për investime nga fillimi me gjithsej 35%,
duke pasuar me zgjerimin e aktiviteteve ekzistuese 19%, investime të tjera dhe investime
në blerje apo bashkime 13%, licencim 8%, ndërmarrje e përbashkët 5%, franshizat dhe
privatizimi i ndërmarrjeve shoqërore me nga 3%.
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3.3 Investimet e huaja direkte në Kosovë
Në bazë të llogarive financiare investimet e huaja direkte, të pranuara në Kosovë në vitin
2015 u karakterizuan me një rritje të theksuar kundrejt vitit paraprak. Pra deri në këtë
periudhë IHD-të arritën vlerën 308.8 milionë euro. Kjo ndikoi gjithashtu në përforcimin
e pozicionit të investimeve private.
Ndërsa në vitin 2016 IHD-të pësuan rënie me vlerë prej 215.9 milionë euro. Në kuadër të
strukturës së IHD-ve, me zvogëlim të vlerës u karakterizuan të dy format e IHD-ve,
përfshirë kapitalin dhe fondin e investimeve në aksione, si dhe në instrumentet e borxhit.
Zvogëlimi i IHD-ve në Kosovë pati ndikim të madh në sektorin e patundshmërive, në
sektorin e ndërtimit dhe në sektorin e shërbimeve financiare.
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Figura 3: Struktura e investimeve të huaja direkte, në milionë euro
Burimi: Banka Qendrore e Kosovës, 2017
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Mirëpo, gjithashtu kishte edhe rritje të IHD-ve tek sektorët e shërbimeve tregtare dhe
bujqësisë.
Austria me 11.3 milionë euro, Shqipëria me 17.4 milionë euro, Turqia me 17.8 milionë
euro duke kryesuar me Zvicrën 26.0 milionë euro janë disa nga burimet e IHD-ve deri në
qershor të vitit 2016. (BQK, 2016)
Ndërsa, deri në shtatorë të vitit 2016, investimet e huaja direkte të pranuar në Kosovë
arritën vlerën deri në 182.3 milionë euro, e cila gjithashtu ishte me nivel më të ulët
krahasuar me vlerën e vitit paraprak 2015.
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Figura 4: IHD-të në periudhën janar – shtator 2015 dhe janar – qershor 2016, në
milionë euro
Burimi: BQK – Raporti i zhvillimeve makroekonomike
Në bazë të figurës vërehet rritje e lartë e IHD-ve të pranuara në Kosovë, si gjatë periudhës
janar – shtator 2015 ashtu edhe gjatë periudhës janar – qershor 2016, shtetet që kryesojnë
me IHD-të janë:
•

Zvicra, në periudhën e vitit 2015 investoi 61.5 milionë euro, kurse deri në qershor
2016 investoi 26 milionë euro.

•

Turqia, në periudhën e vitit 2015 investoi 49.4 milionë euro, kurse deri në qershor
2016 investoi 17.8 milionë euro.
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•

Shqipëria, në periudhën e vitit 2015 investoi 28.8 milionë euro, kurse deri në
qershor 2016 investoi 17.4 milionë euro.

Ndërsa IHD-të sipas aktivitetit ekonomik gjatë periudhës janar – tetor 2016 janë:
Tabela 3: IHD-të sipas aktivitetit ekonomik
Aktiviteti ekonomik

Vlera në milionë euro

Patundshmëria, qiradhënie dhe aktivitetet biznesore

135.9

Ndërtimi

42.3

Shërbimet tregtare

12.0

Shërbimet financiare

9.8

Shërbimet tjera

7.6

Energjetika

4.4

Industria

3.8

Bujqësia

1.7

Aktivitete tjera të pa klasifikuara diku tjetër

1.4

Hotele dhe Restorante

0.7

Transporti dhe komunikimi

-0.9

Minierat

-15.3
Burimi: Banka Qendrore e Kosovës, 2016

Nga tabela mund të shohim se, patundshmëria, qiradhënie dhe aktivitetet biznesore ishin
aktivitetet ekonomike të cilat kryesuan me 135.9 milionë euro investime të huaja direkte
gjatë vitit të kaluar 2016 duke pasuar me aktivitetet e ndërtimit me 42.3 milionë euro,
pastaj shërbimet tregtare me 12.0 milionë euro, shërbimet financiare 9.8 milionë euro,
shërbimet tjera me 7.6 milionë euro, energjetika me 4.4 milionë euro, industria me 3.8
milionë euro, bujqësia me 1.7 milionë euro, aktivitete tjera të pa klasifikuara diku tjetër
me 1.4 milionë euro, dhe hotele dhe restorante me 0.7 milionë euro.
IHD-të në transport dhe komunikim gjatë periudhës janar – tetor 2016 kishin rënie deri
në -0.9 milionë euro, por ato që bien më shumë në sy janë IHD-të në minierat të cilat
tregojnë vlerën deri në -15.3 milionë euro.
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4. METODOLOGJIA
Në këtë punim diplome, është përdorur metoda kualitative e shqyrtimit të literaturës.
Ngritja e hipotezave dhe argumentimi teorik i tyre është arritur duke përdorur të gjeturat
nga shqyrtimi i literaturës dhe nga rastet e studimit.
Metodologjia e punës është shtjelluar në tri faza, të cilat janë:
Hulumtimi i literaturës.
Rasti i studimit.
Rezultatet.
Hulumtimi i literaturës – burimet të cilat kemi përdorur janë literatura e vendit dhe e
huaja, agjenci të besueshme të cilat merren në Kosovë me Investimet e Huaja Direkte, si
Agjencia e Statistikave të Kosovës, Agjencia për Investime dhe Përkrahjen e
Ndërmarrjeve në Kosovë, Banka Qendrore e Kosovës, Banka Botërore, Fondi Monetar
Ndërkombëtar,

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë, Gazeta Zyrtare e Kuvendit të

Republikës së Kosovës.
Rasti i studimit – për të arritur në një kuptim sa më të plotë për rendësin e Investimeve të
Huaja Direkte dhe një krahasim në mes realitetit në Kosovë dhe pjesës e cila është e
paraqitur nëpër literatura që merren me analizimin, studimin dhe interpretimin e
Investimeve të Huaja Direkte kemi përdorur dy kompani të huaja investuese në Kosovë,
kompaninë e telekomunikacionit IPKO-në si kompani investuese e huaj në Kosovë, me
operim nga viti 2007, dhe Aeroportin “Adem Jashari” si koncesion turko – francez nga
vitin 2010, si raste të studimit. Të dhënat për këto kompani janë marrë nga vet publikimet
e tyre.
Rezultatet – hulumtimi i literaturës dhe rastet konkrete të studimit të cilat i kemi analizuar
dhe studiuar për të kuptuar më së miri Investimet e Huaja Direkte, na kanë ndihmuar që
të arrijmë në përpilimin e rezultateve, dhe në përfundim të konkludojmë rëndësinë e
Investimeve të Huaja Direkte në Kosovë si çdo shtet tjetër në zhvillim.
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5. PREZANTIMI DHE ANALIZAVE E REZULTATEVE
Me qëllimin e arritjes së rezultateve sa më të besueshme dhe sa më serioze, jemi fokusuar
në interpretimin e rëndësisë së investimeve dhe gjendjeve konkrete të dy kompanive mjaft
të mëdha me ndikim të madh në ekonominë e Kosovës. Ato janë kompania e
telekomunikacionit “IPKO” dhe Aeroporti Ndërkombëtarë i Prishtinës “Adem Jashari”.
Kompania e telekomunikacionit “IPKO”, është kompani investuese nga fillimi, e cila në
vitin 2016 pati rritje të tregut më të madhe, se tregu total i Kosovës.
Kurse, Aeroporti Ndërkombëtarë i Prishtinës “Adem Jashari”, ku si rezultat i
Marrëveshjes mes Qeverisë së Kosovës dhe Partneritetit Privat Publik, është dhënë me
koncesion kompanisë turko – franceze “Limak und Airports de Lyon”, i cili parashihet
që për dy dekadat e ardhshme, 20 vite, t’i ofrojë ekonomisë së Kosovës rreth 400 deri në
450 milionë euro.

5.1 Rast Studimi – IPKO

IPKO kompani e themeluar në vitin 1999, pronë e telekomit Slloven, është e njohur si
kompani e telekomunikacionit, e cila ka rritjen më të shpejtë në Evropë.
IPKO njihet si një ndër kompanitë e cila ka një reputacion me shërbime të avancuara, si
në sektorin shtëpiak ashtu edhe në atë të bizneseve.
Në Kosovë kompania IPKO në vitin 2006 mori licencën si telefonia e dytë fikse dhe e
shërbimit të internetit në vend, për të filluar më operim në fund të vitit 2007. Nga viti i
operimit 2007, dhe përgjatë katër viteve, IPKO grumbulloi mbi 350.000 klient.
Më hyrjen e IPKO-së në treg, u ngrit edhe konkurrenca e telefonisë mobile, me ç’ rast
kompania “VALA” e cila ishte monopol e telekomunikacionit në Kosovë humbi
pozicionin e saj, dhe si pasoj tregu solli çmime më të ulëta dhe cilësi më të lart.
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5.1.1

IPKO në Kosovë

Si investitor i rëndësishëm IPKO, qysh në gjysmën e vitit të parë të operimit ka investuar
120 milionë euro në vend. Që nga viti 2010 investimet vjetore të IPKO-së arrijnë në vlerë
mesatare 14 milionë euro.
Vitin 2015 IPKO e ka mbyllur me 69.1 milionë euro të ardhura, dhe me 45.5 milionë euro
shpenzime, EBITDA prej 23.6 milionë euro dhe 24% më shumë investime kapitale, të
cilat kanë arritur vlerën 17.2 milionë euro.
Ndërsa, në Raportin e Prillit 2017 të IPKO-së, shihen rezultatet e audituara vjetore
rekorde në shërbimet fikse, ku rritja e saj ishte më e madhe se rritja e përgjithshme e tregut
Kosovar.
Vitin e kaluar 2016, shërbimet fikse të IPKO-së ishin në 14.8% rritje kundrejt rritjes së
tregut për 10.8%.
Gjatë vitit 2016 IPKO kishte mbi 70 milionë euro të ardhura vjetore, kështu me një shkallë
më të lartë të EBITDA sesa mesatarja e Bashkimit Evropian në 22.9 milionë euro.
Ndikimi i IPKO-së në ekonominë e Kosovës ishte i drejtpërdrejtë, pasi që sipas
publikimeve të vetë kompanisë, për gjatë pothuajse një dekade në tregun e
telekomunikacionit në Kosovë, investimet kapitale të IPKO-së kanë arritur në një total
prej 300 milionë eurove.
Të dhëna këto të cilat ndikojnë drejtpërdrejtë gjithashtu në krijimin e vendeve të reja të
punës dhe avancimin e teknologjisë në Kosovë.
IPKO si kompani investuese në Kosovë ka ndihmuar edhe bizneset vendore me
mbështetje ku IPKO ka krijuar një platformë të re për transformime digjitale, ku i
mbështet bizneset e vogla dhe të mesme për promovim, rritje dhe zhvillim në treg, përmes
krijimit të ueb faqeve profesionale me çmime të volitshme. (IPKO, 2017)
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5.2 Rast studimi – Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës “Adem Jashari”

Aeroporti i Prishtinës “Adem Jashari”, filloi operimin në vitin 1965 fillimisht vetëm për
fluturime të brendshme, e që në ditët e sotme cilësohet si një ndër aeroportet konkurruese
rajonale, ku në vitin 1999 tejkaloi kufijtë vendor me ofrimin e transportit ajror në disa
qytete të Evropës, duke u transferuar kështu në një Aeroport Ndërkombëtar. Në vitin 2008
ishte certifikuar nga Autoriteti Islandez i Aviacionit Civil, pas përmbushjes së
standardeve të sigurisë si rezultat i investimeve në projekte të ndryshme. Disa nga ato
projekte ishin: ri shtresimi i pistës, ndriçimi i pistës, rruga dhe rrethoja perimetrike.
Si rezultat i Marrëveshjes mes Qeverisë së Kosovës dhe Partneritetit Publiko – Privat, në
vitin 2010 Aeroporti kaloi nën koncesion turko – francez. Ky partneritet publiko – privat
është parashikuar që për gjatë 20 viteve të ardhshme të operoj, menaxhoj, modernizoj dhe
të zgjerojë terminalin në vlerë mbi 100 milionë euro investime në Aeroportin
Ndërkombëtar të Prishtinës.
Konsorciumi turko – francez që quhet “Limak and Airports de Lyon” tre vite pas
marrëveshjes, pra në vitin 2013 ndërtoj terminal krejtësisht të ri të Aeroportit
Ndërkombëtar të Prishtinës, duke e dyfishuar nga 27.000 metra katrorë në 42.000 metra
katrorë, me teknologjinë e fundit të tregut.
Aeroporti në koncesion, në ekonominë e Kosovës parasheh që për 20 vite sa është
parashikuar operimi 39.42% e të hyrave të aeroportit rregullisht do të barten në buxhetin
e Kosovës. Kështu për dy dekadat e ardhshme parashihet që buxheti i Kosovës të përfitojë
rreth 400 deri në 450 milionë euro nga aeroporti.
Në tetor të vitit 2013, Bordi i Drejtorëve të Aeroportit Ndërkombëtar të Prishtinës –
Kontrolli Ajror “Adem Jashari”, miratoi Planin e Biznesit për vitet 2014-2018.
Një ndër pikat kryesore të këtij plani ishin zbatimi i kërkesave ligjore në fushën e
aviacionit civil, gjë që kërkon investime të vazhdueshme në fushat siç janë: zhvillimi i
vazhdueshëm i burimeve njerëzore, investimet infrastrukturore, teknologjitë dhe
procedurat e reja për të përmirësuar efikasitetin operativ.
Plani Financiar i nxjerrë nga miratimi i Planit Biznesor 2014 – 2018, ka në plan
përkrahjen e zbatimit të objektivave strategjike të aeroportit të vendit. Aktivitetet kryesore
të investimeve kapitale kanë për fokus vendosjen e sistemit kyç për menaxhimin e trafikut
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ajror, më një investim shtesë për të përkrahur shërbimet përcjellëse si dhe për të marrë
parasysh nevojat për investime përcjellëse që rezultojnë pas transferimit në objektet e
reja.
Investimet kapitale të cilat të gjitha janë investime brenda të aeroportit, në bazë të Planit
Biznesor 2014-2018 parashihen të ndahen në dy pjesë, investime me kredi nga BERZH
me përkrahjen e Qeverisë së Kosovës, dhe investime nga të hyrat e vet Aeroportit.
(Aeroporti Ndërkombëtar i Prishtinës, 2013)
Qeveria e Kosovës ka për qëllim që përmes këtij investimi të kapitalit privat në aeroport
të sigurojë infrastrukturë moderne, përmirësim të komoditetit, shërbime të klasës
botërore, efikasitet në operim dhe transparencë më të madhe në operimin dhe financimin
e aeroportit.
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6. KONKLUZIONE DHE REKOMANDIME
6.1 Konkluzione
Investimet e huaja direkte për shkak të efekteve që sjellin, përfaqësojnë një segment
shumë të rëndësishëm të aktivitetit ekonomik të një vendi, kështu çështja e IHD-ve është
me shumë rëndësi si në tërë kontekstin global ashtu edhe në vendin tonë.
Efektet e IHD-ve fillojnë në nivel mikro për të përfunduar në nivel makro, IHD-të rrisin
produktivitetin dhe konkurrueshmërinë e ekonomisë, ndikojnë në hapjen e tregjeve të reja
për tregti, rrisin punësimin dhe sjellin kapital të nevojshëm brenda vendit.
Përcaktuesit e IHD-ve janë: faktori treg, i cili përfshinë madhësinë, rritjen, strukturën dhe
qasjen në tregjet rajonale dhe globale. Faktori kosto, i cili përfshinë koston e biznesit,
koston e infrastrukturës, kurset e këmbimit, normat e interesit, lëndët e para, dhe nivelin
e pagave. Faktori specifik i vendit për investim, i cili përfshinë rregullat e hapjes dhe
zhvillimit të biznesit, konkurrueshmërinë, politikat tregtare dhe fiskale, shërbimet,
kualifikimin e fuqisë punëtore, ekonomitë e shkallës, asetet teknologjike. Faktori social,
i cili përfshinë stabilitetin ekonomik, politik dhe social, marrëveshjet për tregti
ndërkombëtare, politikat për funksionimin të tregjeve dhe privatizimin
Në Kosovë, investimet e huaja direkte viteve të fundit nuk kanë pasur rritje të favorshme,
edhe pse Kosova ofron një numër të madh të arsyeve për investime të huaja direkte, siç
janë: vendi strategjik me regjim të lirë të tregut, fuqi të re punëtore, stabilitet ekonomik,
kosto të ulët të operimit, resurse natyrore, sistem të sigurte bankar, politika fiskale, taksa
të ulëta dhe me monedhë zyrtare – Euro. Gjithashtu ekziston Ligji Për Investimet e Huaja
në Kosovë, Ligji Nr. 04/L-220, i miratuar në kuadër të nenit 65 (1) të Kushtetutës së
Republikës së Kosovës, i cili ka për qëllim rregullimin, inkurajimin dhe mbrojtjen e të
gjitha investimeve të huaja në vend.
Dhe pa e harruar edhe Ligjin Për Investime Strategjike në Republikën e Kosovës, Ligji
Nr. 05/L-079, i miratuar në mbështetje gjithashtu të nenit 65 (1) të Kushtetutës së
Republikës së Kosovës.
Mundësitë e zhvillimeve të bizneseve në Kosovë nga viti 2012 e deri në vitin 2016 kanë
renditur shtetin për 60 pozita më lart. Kjo na bën të kuptojmë se Kosova për 4 vitet e
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fundit ka pasur trend pozitiv të rritjes të klimës së të bërit biznes, si dhe përpilimin e
reformës përmes së cilës ka anuluar taksën për licencën vjetore.
Llojet e investimeve sipas aktivitetit ekonomik, të cilat në Kosovë gjatë vitit 2016
kryesuan janë: patundshmëria, qiradhënie, aktivitetet biznesore, ndërtimi, shërbimet
tregtare dhe financiare, industria, bujqësia, hotele dhe restorante.
Në bazë të performancave dhe gjendjes reale ekonomike të Kosovës, shteti së fundmi ka
shprehur interes për IHD-të në energjetik, në energjinë e përgjithshme, përpunimin dhe
finalizimin e minierave dhe mineraleve, në procesimin e produkteve me prejardhje
bujqësore, në teknologji, në turizëm e sidomos interes në atë të turizmit dimëror.

6.2 Rekomandime
Nga literatura e përdorur dhe nga rastet konkrete të Investimeve të Huaja Direkte, vërejmë
disa faktor ose përcaktues kyç të cilët kanë ndikim të madh në flukset hyrëse të IHD-ve,
të cilëve duhet të ju kushtohet rëndësi e madhe e që janë: faktori kosto, specifik, social
dhe faktori treg.
Tërheqja e IHD-ve, rritja e konkurrueshmërisë dhe përmirësimi i kushteve të tregut së
kompanive vendore janë faktorë të rëndësishëm për zhvillimin ekonomik të qëndrueshëm
në Kosovë. Klima e të bërit biznes, sundimi i ligjit, stabiliteti ekonomik dhe politik duhet
të përmirësohen. Stabiliteti ekonomik është njëri ndër përcaktuesit kryesor për vendosjen
e vendit për investime.
Nevojiten reforma të mëtejshme në zbatimin e legjislacionit, mbledhjes së taksave dhe
uljen e burokracisë.
Në bazë të hulumtimit dhe analizimet të literaturës dhe rasteve konkrete të studimit, mund
të kuptojmë se investitorët kërkojnë përqindje të ulët të taksave, shërbime publike efikase,
stabilitet ekonomik dhe politik dhe infrastrukturë më të mirë.
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8. SHTOJCA
Për të tërhequr sa më shumë investitor të huaj, dhe për të ju ofruar një ambient sa më të
sigurt, Kosova ka miratuar ligje për investime të huaja.
Në bazë të nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, miraton Ligjin Nr. 04/L220 mbi investimet e huaja. Ky ligj u miratua në dhjetor të vitit 2013. (Kuvendi i
Republikës së Kosovës, Ligji Për Investimet e Huaja, 2013, f. 1)
Ligji për investimet e huaja ka për qëllim promovimin, mbrojtjen dhe inkurajimin e
investimeve të huaja në Republikën e Kosovës, tu ofroj investitorëve të huaj të drejta dhe
garanci themelore, që u japin siguri investitorëve të huaj që investimet e tyre të mbrohen
dhe të trajtohen në mënyrë të drejtë në pajtim në standardet dhe praktikat e pranuara
ndërkombëtare.
Neni 3: Trajtimi i përgjithshëm
1. Republika e Kosovës, do t’ju jep investitorëve të huaj dhe investimeve të tyre
trajtim të njëjtë dhe të barabartë me ndonjë investitor vendor dhe investimeve
vendore.
2. Republika e Kosovës i siguron investitorët e huaj dhe investimet e tyre mbrojtje
dhe siguri të plotë dhe të vazhdueshme në përputhje me legjislacionin në fuqi.
3. Në asnjë rast trajtimi, mbrojtja ose siguria që kërkohet nga ky paragraf nuk do të
jetë më pak i favorshëm sesa që kërkohet nga normat e përgjithshme të pranuara
të së drejtës ndërkombëtare apo ndonjë dispozitë të këtij ligji.
4. Republika e Kosovës nuk do të dëmtojë me asnjë veprim apo mos veprim të
paarsyeshëm apo diskriminues, veprimtarinë, menaxhimin, mirëmbajtjen,
shfrytëzimin, gëzimin apo largimin e një organizate të huaj investuese apo të
ndonjë investimi tjetër nga një investitor i huaj në Republikën e Kosovës.
Republika e Kosovës nuk ndërhynë me aktivitetet dhe të drejtat e ligjshme dhe
me interesat ligjërisht të njohura të një investitori të huaj.
5. Çdo autoritet publik që shkel apo në ndonjë mënyrë dështon të respektojë të drejtat
dhe garancitë të siguruara me këtë ligj për investitorët e huaj dhe investimet e tyre,
do të jenë të detyruar të paguajnë kompensim, në pajtim me nenin 8 paragrafi 2,
të këtij ligji për humbjet dhe harxhimet e shkaktuara si pasojë e një shkeljeje apo
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dështimi të tillë. Asnjë lloj imuniteti ligjor nuk do të shërbejë si mbrojtje për
përgjegjësinë e krijuar nga ky nen. (Kuvendi i Republikës së Kosovës, Ligji Për
Investimet e Huaja, 2013, f. 4)
Gjithashtu një ndër nenet e këtij ligji është për mos diskriminimin e investitorëve të huaj.
Neni 4: Mos diskriminim
1. Republika e Kosovës, trajton njëjtë investitorët e huaj pavarësisht bazës së
shtetësisë, origjinës, vendbanimit, vendit të themelimit të afarizmit ose kontrollit.
2. Investitorët e huaj dhe investimet e tyre do të jenë në pajtim dhe do të kenë të
drejtë dhe obligime më ligjin e aplikueshëm në Republikën e Kosovës njëlloj
sikurse investitorët vendor dhe investimet e tyre. (Kuvendi i Republikës së
Kosovës, Ligji Për Investimet e Huaja, 2013, f. 4)
Neni 6: Stabiliteti i regjimit të investimeve
1. Asnjë ligj, rregullore apo akt tjetër nuk do të ketë fuqi retroaktive apo nuk do të
aplikohet në mënyrë retroaktive në dëm të investitorit të huaj apo një investimi të
investitorit të huaj.
2. Asnjë ligj, rregullore ose akt tjetër normativ nuk ka fuqi retroaktive ose nuk mund
të zbatohet në mënyrë retroaktive në dëm të investitorit të huaj ose një investimi
të investitorit të huaj. Nëse, investitori i huaj ka bërë investim në Republikën e
Kosovës dhe brenda periudhës pesë (5) vjeçare, menjëherë pas bërjes së
investimit, ndonjë dispozitë e këtij ligji ndryshohet ose revokohet, dhe kjo ka
ndikim negativ në investitorin e huaj ose investimin e tij, atëherë investitori i huaj
ka të drejtë në kompensim nga Qeveria e Republikës së Kosovës sipas Nenit 8,
paragrafi 2. të këtij ligji, për të gjitha dëmet dhe shpenzimet e shkaktuara si pasojë
e ndryshimit, revokimit, ose nxjerrjes së një akti të tillë. Ky privilegj i investitorit
të huaj i jepet atij dhe mund të zbatohet menjëherë pas bërjes së investimit në
Republikën e Kosovës. (Kuvendi i Republikës së Kosovës, Ligji Për Investimet e
Huaja, 2013, f. 5)

28

Si nen që kryeson në interesimin e investitorëve të huaj për investime është Neni 8, i
Ligjit për Investime të Huaja në Kosovë.
Neni 8: Kompensimi
1. Kompensimi për shpronësim dhe nacionalizim do të bëhet si në vijim:
1.1 Të paguhet në valutë lirshëm të konvertueshme;
1.2 Do të jetë sipas vlerës së tregut të asetit në fjalë para aktit të ndërmarrë të
shpronësimit; me kusht që vlera e tregut të asetit në fjalë të rregullohet për të
siguruar se nuk reflekton asnjë ndryshim në vlerë që mund t’i atribuohet vetë
aktit të shpronësimit apo ndonjë njohurie paraprake ose parashikimit të aktit
të shpronësimit nga persona privat apo publik, dhe të vendoset në bazë të
valutës lirshëm të konvertueshme;
1.3 Do të përfshijë një kamatë që është e barabartë me London Interbank Offered
Rate [LIBOR] plus dy përqind (2%) për periudhën që fillon nga data e
ndërmarrjes së aktit të shpronësimit dhe përfundon në datën kur të gjitha
kompensimet e kërkuara nga paragrafi 1. i këtij neni të jenë paguar.
2. Kur nga ky ligj kërkohet pagesa e kompensimit për dëmet dhe hargjimet e dala
nga veprimi apo nga dështimi për të vepruar që nuk përbën një veprim
shpronësimi, shuma e një kompensimi të tillë duhet të jetë e barabartë me vlerën
e tregut të humbjeve dhe hargjimeve në fjalë, të përcaktuara nga data kur ato janë
shkaktuar. Një kompensim i tillë do të paguhet me valutë lirshëm të
konvertueshme dhe të përfshijë një kamatë që është e barabartë me London
Interbank Offered Rate [LIBOR] plus dy përqind (2%) për periudhën duke filluar
prej datës kur dëmet dhe harxhimet janë shkaktuar dhe përfundon në datën kur
kompensimi i kërkuar nga ky ligj të jetë paguar.
Proceduara e rregullt ligjore, sipas paragrafit 1. të këtij neni, përfshinë, në veçanti,
përputhjen me kërkesat procedurale dhe materiale të ligjit të aplikueshëm për shpronësim
dhe të drejtën e investitorit të huaj, shoqërisë së huaj tregtare investuese apo personit të
huaj që pohon se është ndikuar nga një veprim i shpronësimit për të marrë një shqyrtim
të shpejtë të rastit të tij, përfshirë një caktim të kompensimit të rregullt, nga Gjykata apo
gjykatë arbitrazhi në pajtim me nenin 16. të këtij ligji. (Kuvendi i Republikës së Kosovës,
Ligji Për Investimet e Huaja, 2013, f. 5-6).
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Në mbështetje të Nenit 65 (1) të Kushtetutës së Republikës së Kosovës, u miratua Ligji
Për Investimet Strategjike në Republikën e Kosovës, Ligji Nr. 05/L – 079. Ky ligj u
miratua në tetor të vitit 2016.

Neni 5: Përmbajtja e kërkesës për marrjen e statusit investim strategjik
1. Kërkesa nga subjekti investues për marrje të statusit të investimit strategjik duhet
të përmbajë informacionet dhe dokumentet vijuese:
1.1 Planin e biznesit të investimit, planin financiar të investimit dhe programin e
punës për realizimin e investimit strategjik për kohëzgjatjen e kontratës, e cila
nuk duhet të jetë më e shkurtë së pesë (5) vjet.
2. Kërkesa e investitorit duhet të përmbaj elemente të cilat veçanërisht duhet të
përfshijnë:
2.1 Lokacionin e investimit.
2.2 Raportin e auditimit për entitetin investues për një periudhe të caktuar kohore.
2.3 Profilin e detajuar të entitetit investues duke përfshirë filialet.
2.4 Referenca të mëparshme të përvojës së investitorit në projekte të ngjashme.
2.5 Përshkrimin se si do të financohet projekti.
2.6 Autorizimin me shkrim të entitetit investues qe autorizon Agjencinë për
Investime dhe Mbështetje të Investimeve që të bëjë të gjitha verifikimet dhe
kontrollimit e të dhënave të paraqitura në dosjen e entitetit investues.
2.7 Një pasqyrë financiare dhe Llogari të Humbjeve dhe Fitimeve për tri (3) vitet e
fundit financiare.
3. Në rast se subjekti investues është themeluar me qëllim të këtij investimi ose kësaj
kërkese sipas paragrafit 2. të këtij neni, duhet gjithashtu të paraqiten për
kompaninë ëmë dhe partneret e sipërmarrjes së përbashkët. (Kuvendi i Republikës
së Kosovës, Ligji Për Investimet Strategjike, 2017, f. 19-20).
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Neni 15: Prioriteti i procedurave për investimet strategjike

1. Proceduarat administrative të parashikuara me këtë ligj të cilat ndërlidhen me
përgatitjen, përzgjedhjen, realizimin dhe mbikëqyrjen e projekteve për investime
strategjike, si dhe me lëshimin e licencave, lejeve, autorizimeve dhe
rekomandimeve, në zbatim të këtij ligji, konsiderohen si procedura administrative
me prioritet të lartë dhe ndiqen me procedura të përshpejtuara nga të gjitha
institucionet dhe autoritetet publike të Republikës së Kosovës të përfshira në këto
procedura.
2. Të gjitha institucionet dhe autoritetet publike të Republikës së Kosovës detyrohen
të bashkëpunojnë me Grupin operacional dhe t’i japin mbështetje administrative
dhe teknike Agjencisë për Investime dhe për Përkrahjen e Ndërmarrjeve.
3. Grupi opercional bashkërendit të gjitha aktivitetet që kanë të bëjnë me zbatimin e
vendimeve të Komisionit ndërqeveritar në nxjerrjen e licencave dhe bashkëpunon
me investitorin. (Kuvendi i Republikës së Kosovës, Ligji Për Investimet
Strategjike, 2017, f. 24).

Neni 16: Shërbimet ndaj investitorit pas marrjes së vendimit për dhënien e statusit
investim strategjik
1. Pas marrjes së vendimit për dhënien e statusit investim strategjik, subjekti
investues, nëpërmjet Agjencisë për Investime dhe për Përkrahjen e Ndërmarrjeve
mund të përfitojë shërbime dhe lehtësira në procedurat administrative, në
përputhje me dispozitat e këtij Ligji, të përshkruara në vijim:
1.1 Ndihmë në proceduar administrative për marrjen e licencave, lejeve dhe
autorizimeve pranë institucioneve publike.
1.2 Ndihmë në kryerjen e veprimeve përgatitore, përgatitjen e dokumenteve që
nevojiten për fillimin e procedurave administrative për marrjen e licencave,
lejeve dhe autorizimeve.
1.3 Procedurë të përshpejtuar për shqyrtimin e kërkesave të cilat ndërlidhen me
përgatitjen dhe zbatimin e projektit strategjik.
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1.4 Përkrahje për qasje në infrastrukturë bazike, në përputhje me Ligjin përkatës për
Ndihme Shtetërore.
1.5 Vënie në dispozicion të pasurive të paluajtshme shtetërore për zhvillimin dhe
realizimin e projekteve investuese stragjetike.
2. Grupi operacional dhe Agjencia për Investime dhe për Përkrahjen e Ndërmarrjeve
përcjellë kërkesat e subjektit investues që ka përfituar statusin investim strategjik,
për marrjen e licencave, lejeve dhe autorizimeve pranë institucioneve publike,
kompetente për lëshimin e këtyre dokumenteve ligjore, brenda pesë (5) ditë pune
nga data e paraqitjes së kërkesës. Data e paraqitjes së kërkesës në kuptim të këtij
neni është data e pranimit të të gjitha dokumenteve që nevojiten për marrjen e
licencave, lejeve dhe autorizimeve nga Agjencia për Investime dhe për Përkrahjen
e Ndërmarrjeve. Nëse disa dokumente janë parashtruar në data të ndryshme, si
datë e paraqitjes konsiderohet data në të cilën është pranuar dokumenti i fundit.
3. Institucionet publike, me pranimin e kërkesave nga ana e Agjencisë për Investime
dhe Përkrahjen e Ndërmarrjeve, brenda pesëmbëdhjetë (15) ditë pune, i shqyrtojnë
dhe nxjerrin vendim mbi kërkesat për dhënien licencave, lejeve dhe autorizimeve,
duke i respektuar kriteret e parapara me legjislacionin në fuqi.
4. Përjashtimisht paragrafit 3. të këtij neni, për shkaqe të arsyeshme që lidhen me
kompleksitetin e licencave, lejeve dhe autorizimeve, afati shtyhet vetëm një herë,
për një periudhë kohe pesëmbëdhjetë (15) ditë pune.
5. Subjekti investues, që ka përfituar statusin investim strategjik, ka përgjegjësinë
për plotësimin me korrektësi dhe vërtetësi të të dhënave dhe dokumenteve të
nevojshme për lëshimin e licencave, lejeve, autorizimeve përkatëse në përputhje
me legjislacionin e Kosovës. (Kuvendi i Republikës së Kosovës, Ligji Për
Investimet Strategjike, 2017, f. 24-25).
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Neni: 17 Marrëveshja për përgatitjen dhe realizimin e projektit strategjik me
subjektin e interesuar

Marrëveshja për realizimin e projektit strategjik, përveç elementeve të përcaktuara me
legjislacionin dhe vendimin e Qeverisë së Republikës së Kosovës për dhënin e statusit
investim strategjik, në përmbajtjen e tij duhet të parashikojë edhe zotimet e marra përsipër
nga Republika e Kosovës dhe subjekti investues për qëllim të realizimit të projektit, afatet
e përmbushjes së çdo obligimi të marrë përsipër, mekanizma për të mbrojtur interesat e
Republikës së Kosovës në rast të tejkalimit të afateve, apo braktisjen e realizimit të
projekteve si dhe mekanizmat për zgjidhjen e kontesteve të investimeve. (Kuvendi i
Republikës së Kosovës, Ligji Për Investimet Strategjike, 2017, f. 25).
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